University for Business and Technology in Kosovo

UBT Knowledge Center
Theses and Dissertations

Student Work

Spring 6-2021

ELEMENTET E SIGURISË RRUGORE PËRGJATË NDËRTIMIT TË
QARKORES,VAZHDIMI I RRUGËS BUJAR ROKA - GJAKOVË
Atdhe Gashi
University for Business and Technology - UBT

Follow this and additional works at: https://knowledgecenter.ubt-uni.net/etd

Recommended Citation
Gashi, Atdhe, "ELEMENTET E SIGURISË RRUGORE PËRGJATË NDËRTIMIT TË QARKORES,VAZHDIMI I
RRUGËS BUJAR ROKA - GJAKOVË" (2021). Theses and Dissertations. 2689.
https://knowledgecenter.ubt-uni.net/etd/2689

This Thesis is brought to you for free and open access by the Student Work at UBT Knowledge Center. It has been
accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of UBT Knowledge Center. For
more information, please contact knowledge.center@ubt-uni.net.

Kolegji UBT
Fakulteti për Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari dhe Infrastrukturë)

ELEMENTET E SIGURISË RRUGORE PËRGJATË NDËRTIMIT TË
QARKORES,VAZHDIMI I RRUGËS BUJAR ROKA - GJAKOVË
Shkalla Bachelor

Atdhe Gashi

Qërshor / 2021
Prishtinë

Kolegji UBT
Fakulteti për Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari dhe Infrastrukturë)

Punim Diplome
Viti akademik 2014-2015

Atdhe Gashi
ELEMENTET E SIGURISË RRUGORE PËRGJATË NDËRTIMIT TË
QARKORES,VAZHDIMI I RRUGËS BUJAR ROKA - GJAKOVË
Mentori: Prof.Dr.Nol Dedaj

Qërshor / 2021

Ky punim është përpiluar dhe dorëzuar në përmbushjen e kërkesave të
pjesshme për Shkallën Bachelor

ABSTRAKT

Rrugët janë një prej elementeve themelore me ane te cilave mundesohet qarkullim ne mes
te regjioneve dhe popullsisë qe nga zhvillimi i civilizimit. Përformanca dhe zhvillimi i
infrastrukturës rrugore ka ndikim direkt në sigurinë e trafikut dhe është bazë për çdo
zhvillim. Përmirësimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës për të krijuar një rrjet funksional
dhe të sigurt të transportit, duke shfrytëzuar përparësitë e secilës formë, është parakusht për
zvogëlimin e aksidenteve rrugore dhe rritjen e sigurisë së lëvizjes për të gjithë pjesëmarrësit
në trafik.
Ne Kosove investimet ne infrastruktur rrugore nuk kane qene te vogla dhe njekohsisht jane
ne rritje dita dites ndersa problemi kryesor eshte tek sinjalizimi jo i mjaftueshem , ku
mungesa e tyre eshte nje nder faktoret kryesor qe ndikon ne rritjen e numrit te aksidenteve.
E gjithe kjo vie si pasoj e projektimit jo profesional te rrugeve (ku njera prej arsyjeve eshte
qmimet e ulta ne tenderim) , mbikqyrja e dobet gjate punimeve dhe gati pa mirembajtje te
rruges pas perfundimit te saj. Shumica e rrugëve kryesore magjistrale dhe rajonale janë
rrugë me nga dy shirita, edhe pse gjerësia e këtyre shiritave rrugore në të shumten e rasteve,
janë nën standardet ndërkombëtare për ndërtimin e rrugëve. Metodat e planifikimit,
kapacitetit të rrugëve dhe sinjalizimit të tyre, ndikon drejtpërdrejtë në nivelin e jetës në
vendbanim e, qoftë në qytete apo edhe në viset rurale.Siguria në trafik është një nga
elementet themelore për kualitetin e sistemit të trafikut. Të gjithë pjesëmarrësve në trafik
dhe shfrytëzuesëve të shërbimeve të transportit, duhet t`ju plotësohen kërkesat dhe nevojat
për lëvizje të lirë dhe sigurt. Varësisht nga shkalla e sigurisë së trafikut, varet edhe kualiteti
i lëvizjes për të gjithë pjesëmarrësit në trafik. Rol tjetër të rëndësishëm për sigurinë në
komunikacion luan edhe vendosja e shenjave të komunikacionit. Ato duhet të jenë të
vendosura në lartësinë e duhur, në vende ku dukshmëria është shumë e mirë në mënyrë që
ngasësit ti vërejnë me kohë dhe koha e reagimit të jetë e mjaftueshme.

Fjalët kyqe:

Rrugë,

sinjalizim,

planifikim,
I

qarkullim.

ABSTRACT

Roads are one of the basic elements through which traffic is enabled between regions and
population since the development of civilization. The performance and development of
road infrastructure has a direct impact on traffic safety and is the basis for any
development. Improving and maintaining the infrastructure to create a functional and safe
transport network, taking advantage of each form, is a prerequisite for reducing road
accidents and increasing traffic safety for all traffic participants.

In Kosovo, investments in road infrastructure have not been small and at the same time are
increasing day by day while the main problem is insufficient signaling, where their lack is
one of the main factors affecting the increase in the number of accidents.
All this comes as a result of unprofessional road design (where one of the reasons is the low
prices in tendering), poor supervision during the works and almost no road maintenance
after its completion. Most major highways and regional roads are two-lane roads, although
the width of these lanes in most cases is below international road construction standards.
The methods of planning, capacity of roads and their signaling, directly affect the standard
of living in the settlement and , whether in cities or even in rural areas. Traffic safety is one
of the basic elements for the quality of the traffic system. All traffic participants and users
of transport services must meet the requirements and needs for free and safe movement.
Depending on the degree of traffic safety , depends the quality of movement for all
participants in traffic. Another important role for traffic safety is played by the placement
of traffic signs. They should be placed at the right height, in places where visibility is very
good so that drivers notice them in time and reaction time is sufficient.

Keywords : Road , signaling , planning , traffic.
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1. HYRJE
Me rritjen e popullsis në mënyrë paralele është rritur edhe numri i automjeteve në
kumunikacion. Rrugët janë prej elementeve themelore për qarkullim në mes të regjioneve
dhe njerezve qe nga zhvillimi i civilizimit
Ne kohërat parahistorike njerëzit dhe kafshët me lëvizjet e tyre nga vendbanimet e deri te
ushqimi dhe rezervatet e ujit kanë krijuar shtigjet, dhe ne ketë mënyre janë krijuar drejtimet
e para te lëvizjes gjegjësisht rrugët. Ketë me vone kur njeriu duke u vetedisuar ka filluar
përmasimin e këtyre rrugëve (rrafshimin e terrenit, ndërtimin e vendkalimit mbi kanale të
dheut etj.) dhe me ketë ka filluar edhe zhvillimi historik i rrugëve. Zhvillimi i ndërtimit të
rrugëve ka filluar diku rreth 3000 vjetë para erës se re , atëherë kur është konstruktuar edhe
qerrja e parë që është tërheq me kafshë.
Ndërsa nga fundi i shekullit 18 dhe fillimit të 19 kanë filluar ndërtimi i rrugëve më të mira
me shtresa prej gurëve por me shtresa të holla të zhavorrit . Kjo mënyrë e ndërtimit të
rrugëve është edhe sot e kësaj dite dhe quhet Makadam. Zhvillimin më të madh të rrugëve e
hasim në kohën e daljes për herë të parë të motorit me djegie të brendshme. Në vitin 1921
është ndërtuar auto-udha e parë afër Berlinit në Gjermani me gjatësi prej dhjetëra
kilometrave, ndërsa ne vitin 1929 me ndërtimin e auto-udhës Koln-Berlin, në botë fillon
ndërtimi i auto-udhëve të dedikuara për qarkullimin e automjeteve me shpejtësi të madhe.
Në ditët e sotme rrugët janë një prej elementeve themelore për qarkullim në mes të
regjioneve dhe popullsisë ku në teresi numërohen rreth 17 milion kilometra auto-udhë në
tërë botën ndërsa në Kosovë rreth 180 kilometra auto-udhë, 2100 kilometra rrugë nacionale
dhe regjionale, si dhe rreth 5000 kilometra rrugë lokale ku pjesa më e madhe e tyre janë të
shtruara në asfalt.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS

Për përpilimit të kësaj teme, është shfrytëzuar literatura e disa prej profesorëve më të njohur
në fushën e infrastrukturës dhe komunikacionit, duke filluar nga ligjëratat : ''Bazat e
komunikacionit''- Nol Dedaj, pastaj nga ''Menaxhimi dhe mirëmbajtja e rrugëve''-Beni
Kizolli, ''Projektimi i rrugëve''- Bekim Selimi, ''Rrugët dhe objektet ne rrugë''- Ferat Shala,
si dhe nga Web faqet.
Thelbi i ketij punimi eshte hulumtimi i elementeve te sigurise ne rruge Me shfrytëzimin e
kësaj literature, është bërë edhe kompletimi i kësaj teme ku janë shqyrtuar elementet e
siguris rrugore që nga projektimi deri tek realizimi dhe mirembajtja e rrugës pas realizimit
të saj.
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3.DEKLARIMI I PROBLEMIT
Elementet e siguris në rrugë janë të shumta ndërsa shmangia e gabimeve fillon që nga
projektimi i rrugëve dhe deri tek perfundimi i tyre , por nuk ndalet me kaq sepse edhe pas
përfundimit rrugëve ju nevojitet mirëmbajtje.

3.1 KLASIFIKIMI I RRUGËVE

Klasifikimi i rrugeve behet per arsyje dhe kritere te ndryshme.
Detyra themelore ne klasifikimin e rrugeve eshte per te mundesuar marrjen e te dhenave te
nevojshme per karakteristikat themelore te rruges se caktuar per projektim dhe shfrytezim.

Ne parim rruget mund te klasifikohen ne baze te tre kritereve:
3.1.1 Shoqerore - Ekonomike:
•
•
•
•

Magjistrale
Rajonale
Lokale
Rruget ne vendbanim

3.1.2 Qarkulluese – Ekonomike
•
•

Sipas llojit te trafikut : Per automjete (autostradat,rruget per trafikun e shpejt) ,
trafikut te perzier.
Sipas ngarkeses te trafikut : Klasa e rruges ne baze te qarkullimit vjetor – mesatar
ditore.

3.1.3 Teknik :
•
•

Perdorimi – perhershem , periodik
Kategoria e terrenit – fushor , bregor , kodrinor , malor
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3.1.4 Projektimi i rrugeve

Procesi i planifikimit, projektimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe
shfrytëzimi i rrugëve paraqet një hierarki sipas aktiviteteve dhe
proceseve.

3.1.5 Të dhënat projektuese gjeodezike:
•

Të dhënat gjeodezike (incizimi i terrenit)

•

Të dhënat Ortofoto (incizimet nga ajri)

•

Google Earth (Google Hartat)

•

Hartat Topografike

3.1.6 Niveli i projektimit
Radhitja e projektimit është e ndarë në kater faza kryesore dhe
përfshin kater projekte:
•

Projektin gjeneral (i përgjithshëm)

•

Projekti ideor

•

Projekti kryesor (realizues)

•

Projekti arkivor
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3.1.7 Projekti i përgjithshëm

Paraqet fazën e parë në procedurën për punimin e dokumentacionit projektues dhe
percakton arsyjeshmerin e ndërtimit te trases, drejtimit kryesor të shtirjes së trasesë me
qëllim të realizimit të kushteve optimale qarkulluese-ekonomike të zhvillimit të
komunikacionit, gjatësia e trasesë, pjerrtësia, elementet konstruktive të rrugës.
Aktivitetet që ndërmerren në punimin e projektit të përgjithshëm janë:
•

Dokumentacioni i planeve (zhvillimi shoqëror-ekonomik),

•

Dokumentacioni i planeve (sistemi dhe rrjeti i transportit),

•

Detyra projektuese për punimin e projektit të përgjithshëm

3.1.8 Projekti ideor

Në projektin ideorë paraqitet komplet pamja e rrugës së ardhshme.
Me projekt ideor arrihet:
•

Përshtatja maksimale e trasimit optimal të terenit,

•

Harmonizimi maksimal i të gjitha elementeve tjera,

•

Si dhe përcaktohet parallogaria e kostos së punimeve sipas

trasesë optimale.
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3.1.9 Projekti realizues

Projekti kryesor përfshin zhvillimin e punës detale inxhinierike e te gjitha elementeve dhe
objekteve rrugore te nevojshme per realizim fizik.
Detyra themelore e projektit kryesor (ekzekutues) është zgjedhja e mikroshtrirjes optimale
të aksit të rrugës në kuadër të drejtimit të definuar i aprovuar në projektin ideor.

Projekti kryesorë përbëhet edhe nga:
▪

Elaborati gjeologjik dhe gjeomekanik i terenit

▪

Projekti kryesorë ndërtimorë i nyjeve qarkulluese

▪

Projekti i ndërtimeve të mëdha

▪

Projekti i pajisjeve qarkulluese ose sinjalizimeve

3.2 Projekti arkivorë

Të gjitha ndryshimet gjatë ndërtimit të rrugës në raport me projektin kryesorë, duhet të
regjistrohen në elaboratin e rrugës së ndërtuar, në të ashtuquajturin Projekti arkivorë. Në
këtë projekt paraqitet rruga ashtu si është realizuar, në përmasa të njëjta si në projektin
kryesorë. Projekti arkivorë shërben për përllogaritjen përfundimtare të të gjitha punimeve
dhe është bazë e planifikimit të bëre dhe ashtu arkivohet.
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3.2.1 Projektet themelore të komunikacionit dhe të dhënat
Projekti i komunikacionit është projekt në të cilin përpunohet një tematikë e
caktuar nga fusha e komunikacionit.
Projektet themelore nga fusha e komunikacionit janë:
•

Projekti i rrugëve,

•

Projektet e udhëkryqeve,

•

Projektet e semaforizimit të udhëkryqeve,

•

Projektet e parkingjeve,

•

Projektet e garazhave,

•

Projektet e rregullimit të komunikacionit,

•

Projektet e sinjalizimit të rrugëve,

•

Projektet e menaxhimit të komunikacionit etj.

3.2.2 Dhënia e formës se rrugës

Pas trasimit te rrugës dhe vërtetimit te pozicionit te linjës zero te trasesë, kalojmë ne
kategorinë e rrugës ne faza me te larta te projektimit.
Projektimi i projektit te rrugës ne faza me te larta behet për shkak te parashikimit me te
sakte te terrenit dhe ndërtimit, dhe sasisë se punës etj.
Rruga paraqitet ne planimetri me tri projeksione:
•

Situacioni (planimetria)

•

Profili gjatësor i rrugës,

•

Profili tërthorë i rrugës,
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3.2.3 Situacioni

Situacioni i rruges eshte plani ose projekti horizontal i rruges. Ne
plan rruga perbehet prej drejtimeve, qarqeve rrethore dhe rretheve
kaluese – kalimeve.

Figura 1. Situacioni
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3.2.4 Profili gjatësor i rrugës
Ne profilin gjatësor paraqitet pjerresia e niveletes se rruges ne
drejtim te horizontales dhe raporti i lartesise se rruges ndaj terrenit.
Pos kesaj, jane paraqitur edhe vendet dhe madhesite e leshimit,
urave dhe ndertimeve tjera te cilat duhet ndertuar.
Ne profilin për se gjati ekzistojnë dy linja themelore:
- linja e terrenit dhe
- linja e niveletes,
e qe te dy linjat jane percaktuar me stacionazha dhe kuota te
lartesise.

Figura 2. Profili gjatesor i Aksit 1
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Figura 3. Profili gjatesor i Aksit 2

3.2.5 Kthesa vertikale

Ndryshimi i pjerrtësive gjatësore zbuten me anë të kthesave vertikale. Kthesat vertikale
ndahen ne kthesa konkave dhe konvekse.
Llogaritja e kthesave vertikale bëhet me anë të formulave:
Tangjentë:
Tg = R/2 x (i1+i2)/100 = Rv/200 x i
Bisektrisa:
B = Tg2/2Rv

Figura 4. Kthesat vertikale
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3.2.6 Profili tërthorë i rrugës

Profili i terthorte i rruges paraqet nje prerje me nje rrafsh vertikal, normal me aksin e
rruges. Kjo eshte nje shume e elementeve te ndryshme funksionale, strukturore dhe
detajeve. Numri i tyre, dimensionet dhe nderlidhja e tyre varet nga klasa dhe destinimi i
rruges, si dhe nga karakteristikat e shfrytezimit. Te profili i terthorte i rruges dallojme:
konstruksionin e poshtem dhe konstruksionin e eperm te rruges.
Konstruksioni i poshtem perbehet nga trupi i rruges, i cili varesisht nga lartesia e raportit te
kuotes se terrenit dhe kuotes se niveletes mund te jet : Mbushje ose Germim.
Siperfaqja e teresishme ne te cilen vendoset konstruksioni i eperm quhet planum.
Elementet e planumit jane:
•

Karrexhate

•

Korsite ndarese

•

Bankinat

•

Rigola

•

Berma

•

Shtigjet kembesore dhe shtigjet per bicikleta

Figura 5. Profili terthor karakteristik
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3.2.7 Kthesa rrethore horizontale
Ofrojnë tranzicion ndërmjet dy tangjenteve të gjatësisë së rrugës, mundësojnë një ndërrim
gradual nga një drejtim në tjetrin dhe kanë formën e kthesës së thjeshtë rrethore ose kthesës
kaluese. Ato mund të ndahen në:
•

Kthesa të thjeshta

•

Kthesa të përbëra

•

Kthesa të kundërta

•

Kthesa spirale

Figura 6. Kthesa horizontale
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3.2.8 Dukshmeria ne rruge ne planin e situates

Gjate dizajnimit te rrugeve eshte e nevojshme per te kontrolluar dukshmerine ne te gjitha
kthesat te te cilet pervec skajit te brendshem te shiritit rrugor ekzistojne pengesa vizuale
(pjerresi e germimit, pyje, ndertesa, gjelberimi, etj.). Duhet te percaktohet zona e
dukshmerise ne te cilen nuk do te kete pengesa. Elementet e dukshmerise horizontale, bd
(berma e dukshmerise) dhe gjatesia e dukshmerise (Ld) jane dhene ne figuren e meposhtme
bd = Lp² / 8xR

Figura 7. Dukshmeria ne rruge
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3.2.9 Udhëkryqet

Udhëkryqet krahas angazhimit të inxhinierëve të ndërtimtarisë, i kërkon edhe angazhim të
inxhinierëve të komunikacionit, për ti rregulluar dhe sinjalizuar.
Në një udhëkryq pa sinjalizim ndriçues ose me prioritet, konfliktet zgjidhen nga rregullat e
përgjithshme ose nga rregullat të vendosura me sinjalizim përkatëse horizontale dhe
vertikale.

3.3 Ne kryqëzime te rrugës kryhen këto veprime elementare:
•

Ç`thurje, ne vende ku shiritat e qarkullimit ndahen

•

Thuren, ne vendin ku shiritat e qarkullimit bashkohen

•

Gërshetimi, ndërrimi i ndërsjellët i shiritave te qarkullimit ne një rrafsh,

•

Udhëkryqet, ne vendet ku prehen shiritat e qarkullimit

3.3.1 Qëllimet themelore përgjatë rregullimit të udhëkryqeve:
▪

Lehtësimin e lëvizjes së automjeteve dhe këmbësorëve

▪

Rritjet e sigurisë së automjeteve dhe këmbësoreve përgjatë lëvizjes

▪

Parandalimin e ndaljeve dhe humbjes së kohës

▪

Zvogëlimin e aksidenteve

▪

Rritjen e komoditetit në lëvizje
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Figura 8. Udhekryqi

3.3.2 Rrethqarkullim

Format e veçanta te kryqëzimeve janë format jashtë nivelit dhe ne nivel zakonisht
përfaqësohen me rrethqarkullime.
Kryqëzimet me rrethqarkullim – paraqesin një grup te veçanta te kryqëzimeve, ndërsa
ndërtohen brenda dhe jashtë vendbanimit.
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Figura 9. Rrethrrotullimi 1

Figura 10. Rrethrrotullimi 2
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3.3.3 Muret

Muret janë ndërtime te cilat stabilizojnë trupin e rrugës, ndërsa ndërtohen para ose krahas e
ndërtimit te bazamentit te rrugës.
Muret ne baze te pozicionit dhe funksionit te tyre ndahen ne:
•

Rezistues

•

Mbështetës

•

Jashtëm

Muret rezistues - ndërtohen ne pjesën e poshtme te rrugës dhe pranojnë ngarkesën e rrugës
dhe te qarkullimit te automjeteve,
Muret mbështetës – ndërtohen jashtë rrugës dhe pranojnë ngarkesën e dheut dhe ndërtimeve
ne prerje te dheut,
Muret e jashtme – mbrojnë nga elementet e prerjeve te dheut, nuk kanë ngarkesa por janë te
ndjeshëm nga ujë, ajri dhe te reshurat atmosferikë, mbajnë rrugën nga faktorët incidente
(gurë, zhavorr, drurit etj.).
Materiali me te cilën ndërtohet muri është: betoni, betoni i arimirum, guri, elemente te
ndryshme te montazhuar nga betoni, si dhe koshere nga teli te mbushura me gurë etj.
Ne baze te konstruksionit statik muret ndahen ne:
•

Te ngurtë (masovik njëbllokosh)

•

Fleksibil (montazhe)

Muret e veshura - jane konstruksione qe sherbejne per mbrojtjen e terrenit ne germimet
nga prishja dhe shkaterrimi nen veprimin e ndikimeve atmosferike dhe ndikimet tjera te
jashtme (erozioni, ndryshimet e temperatures, etj.), per parandalimin e shkeputjes dhe
renien e materialeve mbi shiritat rrugor te komunikacionit.
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Figura 11. Profili terthor i murit te lumit

Figura 12. Detaji i murit te lumit
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3.3.4 Urat

Urat është ndërtim i dedikuar për kalimin mbi pengesa natyrore (lumenjtë, potoqet dhe
luginat) dhe pengesa artificiale (rrugët, hekurudhat etj.)

Urat sikur se edhe ndërtimet tjera duhet ti plotësoj disa kushte te caktuara, prej te cilave
janë:
•

Kushtet e funksionimit

•

Kushtet ekonomik

•

Kushtet e sigurisë,

•

Kushtet e jetëgjatësisë dhe bukures gjegjësisht integrimi me pasazhin

Figura 13. Ura
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3.3.5 Agregati mineral

Agregati mineral përbëhet nga mielli guror, rëra dhe çakëlli. Për shtresa më të holla të
konstruksionit të rrugës pranohet agregat mineral i kualitetit më të dobët, ndërsa me më
shumë shtresa përdoret agregat mineral i kualitetit më të lartë. Po ashtu edhe për rrugë të
kategorive të larta përdoret material i kualitetit të mire. Agregati i thyer përfitohet zakonisht
nga shkëmbinjtë silikate në fraksione të ndryshme si: 2-4, 4-8, 8-11, 8-16, 11-16, 16-22, 1632, 22-32 dhe 32-45mm.
Përbërja e zakonshme e përzierjes së asfaltit nga agregati është:
Miell guri 0 deri 0.09 mm
Rëra 0.09 deri 2.0 mm
Qakëlli më shumë se 2.0 mm, prej 2-32mm ose 2-45mm
Përzierja minerale: 90-97 %
Materiali lidhës (bitumen, bitumen i terur, emulsion bitumeni) = 3-10 %

3.3.6 MATERIALET GJEOSINTETIKE

Përdorimi i gjeosintetikeve në ndërtimin e rrugëve ka për qëllim përmirësimin e aftesise
mbajtese te dherave. Krahasuar me rolin klasik të gjeosintetikeve (ndarjes dhe filtrimit)
reduktimi i deformimeve te strukturave rrugore po ashtu është tipar mjaft i rëndësishëm. Ka
disa lloje të gjeosintetikëve. Për nga ndërtimi dhe lloji për çka përdoren mund të ndahen në:
•

Gjeotekstilë

•

Gjeorrjetë

• Gjeomembranë
• Gjeokompozitë.
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3.3.7 Siguria rrugore

Pas projektimit dhe ndertimit apo finalizimit të rrugëve,hap tjeter i rendesishem qe duhet te
ndermerret eshte siguria ne rruge, pasi që çdo ditë jemi dëshmitarë të një numri të madh të
aksidenteve qe po ndodhin në vendin tonë, e fatkeqësisht disa prej tyre edhe me fatalitet.
Faktorët që ndikojnë në ndodhjen e aksidenteve mund të jenë të ndryshme si psh:

• Mungesa e përqendrimit
• Gjendja teknike jo e mirë e automjetit
• Vozitja nën ndikimin e alkoolit
• Mos përshtatja e kushteve atmosferike
• Mos respektimi i shpejtësisë së lejuar etj.
Siguria rrugore është një gërshetim i tri elementeve bazë që janë:
•

Infrastruktura rrugore

•

Përdoruesit e rrugës

•

Mjetet motorike të cilat lëvizin në rrugë

3.3.8 Elementet e sigurisë rrugore

Elementet e siguris jane te shumta,nder to jane:
•

Krijimi i raporteve të drejta midis lirisë së lëvizjes, sigurisë rrugore, efekteve sociale
dhe legjislacionit

•

Garantimi dhe sigurimi i lëvizjes së përdoruesve të rrugës

•

Edukimi i vazhdueshëm dhe ndërgjegjësimi i përdoruesve të rrugës

•

Përmirësimi i vazhdueshëm i infrastrukturës rrugore

21

•

Krijimi i kushteve për të marrë informacionin e nevojshëm për mënyrën e sjelljes në
rrugë

•

Përmirësimi i gjendjes teknike të automjeteve

3.3.9 Kontributi i policisë në sigurinë rrugore

Perveq gershetimit te tre elementeve bazike te siguris rrugore luajne role te madhe policia
rrugore pasi qe po te ndiqen ligjet me perpikmeri atehere aksidentet do te minimizoheshin.
•

Punonjësi i policisë së shtetit duhet të udhëhiqet nga motoja për ti
shërbyer vendit

•

Gjatë kryerjes së detyrës pjesëtari i policisë duhet qe gjithmonë të sillet
si model për publikun

•

Kur polici është duke patrulluar me automjet, është shumë e rëndësishme
që ai të zbatoj të gjitha rregullat e komunikacionit

•

Në kuadër të shërbimit të policisë janë të obliguar edhe për mbikëqyrjen
e qarkullimit rrugorë

Zbatimi i ligjit të trafikut bazohet në tre pika kryesore:
•

Aktet normative me rregullat e trafikut

•

Sanksionet ligjore

•

Kontrolli i trafikut rrugorë nga policia
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3.4 Paisjet rrugore

Pajisjet dhe mbrojtja e rrugës e përbëjnë te gjitha pajisjet dhe elementet tjera te cilat e
mundësojnë lëvizjen e automjeteve dhe informimin e ngasësit lidhur me kushtet e zhvillimit
te qarkullit rrugore. Komunikacioni modern kërkon lëvizje te sigurt te automjeteve ne
kushte normale, nen dukshmërinë e kufizuar (mjegulla, shiu, tymi etj.) pra për ketë arsye
vendosen edhe pajisjet shtesë te cilat kanë për detyre qe ngasësit ti sigurojnë ngasje te
sigurte.

Pajisjet rrugore e përbejnë:
•

Shenjat e komunikacionit dhe sinjalizimi,

•

Mbrojtësit e rrugës (pahijet elastike),

•

Mbrojtësit e rrugës (muret e betonit ose gjelbërim)

•

Treguesit e drejtimeve,

•

Shenjat tregues te km,

•

Shtyllat kufitare (pahijet shenjëzimit) etj

3.4.1 Sinjalizimi rrugor
Sipas mënyrës dhe vendit te vendosjes dhe sipas funksionit ne komunikacion shenjat e
komunikacionit kryesisht ndahen ne:
•

Sinjalizim vertikal

•

Sinjalizimin horizontal

•

Sinjalizimi te ndriçimit
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3.4.2 Sinjalizimi vertikal

Shenjat e trafikut janë ato të cilat tërheqin vëmendjen për rrezikun , i cili kanoset në rrugën
e caktuar , ose pjesën e rrugës , vëjnë në dijeni kufizimet, ndalesat dhe obligimet , të cilave
duhet të ju përmbahen pjesëmarrësit dhe japin njoftime të duhura për një zhvillim të
sigurtë dhe pa pengesa në trafik. Në kuadër të sinjalizimit vertikal dallojmë:
▪

Shenjat e rrezikut .

▪

Shenjat e urdhëresave të prera .

▪

Shenjat e lajmërimit .

▪

Tabelat plotësuese .

▪

Shenjat ndriçuese të trafikut.

Me ligjin mbi bazat e sigurisë së trafikut në rrugë, është caktuar se pjesëmarrësit në trafik
janë të detyruar tu përmbahen kufizimeve , ndalesave dhe detyrimeve, të shprehura me
ndihmën e shenjave të trafikut , që janë paraparë me rregulloren mbi shenjat e trafikut dhe
shenjat që i jepin personat e autorizuar pjesëmarrësve në trafik.

3.4.3 Sinjalizimi horizontal

Shenjat gjatësore te rrugës janë vija të cilat vendosen paralel me boshtin e rrugës dhe
shërbejnë për definimin e gjerësisë së rrugës se shfrytëzueshme.
Shenjat gjatësore të rrugës janë :
•

vijat ndarëse

•

vijat anësore (te skajit )

•

vijat udhëheqëse (udhërrëfyese)
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3.4.4 Shenjat e rrezikut

Shenjat e rrezikut paralajmerojne pjesemarresit ne komunikacion per rreziqet te cilat do ti
hasin në ndonjë vend të caktuar , përkatësisht në një pjesë të rrugës, si dhe të njoftohen për
natyrën e këtij rreziku. Shenjat e rrezikut ne rruge jashte qendrave te banuara vendosen ne
largesi prej 150-250 meter para rrezikut te shenuar me shenje kurse ne qendrat e banuara
vendosen ne largesi edhe me te vogel se 150 meter, ndryshe nga keto largesi vendosen
kryqi i San Andreas i cili vendoset 10 meter para binareve por nuk mund te ofrohet me
teper se 3 meter, qarkullim ne te dy kahjet dhe punime ne rruge. Shenjat e rrezikut kane
forme trekendeshi barabrinjes, perjashtim nga forma trekendore bejne, kryqi i San Andreas,
shenjat te cilat tregojne afersine e kalimit te rruges pertej hekurudhes. Ngjyra themelore e
ketyre shenjave eshte e bardhe, marga ose skaji ka ngjyre te kuqe ndersa simboli ka ngjyre
te zeze Dimensionet ne autostrada 120 cm brinja kurse marga 10 cm, ne rruge te rezervuar
magjistrale brinja 90 cm kurse marga 8 cm, rruge lokale 60 cm brinja dhe 6 cm marga.

Figura 14. Shenjat e rrezikut.
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3.4.5 Shenjat e Urdherave te Prera

Shenjat e urdherave te prera kane forme rrethore dhe vendosen ne ate vend ku hyjne ne
funksion.
Perjashtim nga forma rrethore bejne shenjat kryqezim i rruges me rrugen me perparesi
kalimi e cila ka forme trekendeshi dhe vendoset me maje teposhte dhe shenja ndalje e
detyrueshme qe ka forme tetekendeshi. Shenjat e urdherave te prera kane keto domethenie
ndalim, kufizim dhe detyrim. Shenjat e detyrimit kane forme rrethore ngjyra themelore e
tyre eshte e kaltert dhe simbolet e bardha.

Figura 15. Shenjat e obligimit.
26

Figura 16. Shenjat e ndalimit.
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3.4.6 Shenjat e lajmërimit

Shenjat e lajmërimit , u japin pjesëmarrësve në trafik njoftime të nevojshme për rrugën
nëpër të cilën lëvizin dhe njoftime të tjera , të cilat mund të jenë të dobishme . Shenjat e
lajmërimit kanë formë katrori , të këndit të drejtë , ose të rrethit . Ngjyra elementare është e
bardhë , kurse simbolet dhe mbishkrimet janë të ngjyrës së zezë , respektivisht ngjyra
elementare është ngjyrë e kaltër , me simbole dhe mbishkrime të ngjyrës së bardhë dhe të
zezë , ( prej tyre dallon një numër shenjash) .U ofrojnë pjesëmarrësve në trafik , informatat
e nevojshme për rrugën nëpër të cilën lëvizin , emërtimet e vendeve , nëpër të cilat
kapërcen rruga dhe largësinë nga ato vende , Për ndërprerjen e vlefshmërisë së shenjave të
urdhëresave të prera , si dhe informatat e tjera , që janë të dobishme . Vendosen asisoj që të
emërtojnë objektin , terrenet , ose pjesët e rrugës të cilave u referohen . Nëse objekti ose
terreni me të cilin ka të bëj shenja e lajmërimit , nuk gjendet në rrugën në të cilën është
vënë shenja , lajmërimi i nevojshëm ndodhet ose në tabelën plotësuese , ose në vetë
shenjën . Me shenjat e lajmërimeve, ofrohen po ashtu informacione paraprake , informata
për radhitjen, kthimet dhe informata për kahen e lëvizjes.
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Figura 17. Shenjat e lajmërimit.

3.4.7 Tabelat plotësuese

Tabela plotësuese është pjesë përbërëse e shenjës së trafikut, e cila më sakt përcakton
kuptimin e shenjës së trafikut, shenjave ndriçuese, shenjat në rrugë, trotuaret e të ngjashme.
Në tabelën plotësuese, shënohet largësia nga vendi i rrezikshëm për të cilin është vendosur
shenja, ose vendin prej të cilit vlen urdhri i prerë, apo është dhënë lajm plotësues në shenjën
e lajmërimit. Përveç kësaj, në tabelën plotësuese mund të lajmërohet largësia e pjesës së
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rrugës në të cilën kanoset rreziku ose vlen urdhri i prerë, apo plotësim tjetër me të cilin më
saktë përcaktohet kuptimi i shenjës së trafikut. Ngjyra e tabelës plotësuese është e njejtë si
ngjyra bazë e shenjës nën të cilën është vendosur, ndërsa mbishkrimet dhe simbolet janë të
ngjyrës së njëjtë me mbishkrimet dhe simbolet në shenjë.

Figura 18. Tabelat plotësuese.
30

3.4.8 Shenjat ndriçuese
Shenjat ndriçuese të trafikut janë: - shenjat ndriçuese për rregullimin e trafikut të dedikuar
vetëm për këmbësorë, - shenjat ndriçuese për tramvaj, - shenjat ndriçuese për shënimin e
kalimeve në rrugë nëpër binarë hekurudhorë, - shenjat ndriçuese për shënimin e punimeve
në rrugë, pengesave të tjera dhe dëmtimeve të rrugës automobilistike, që paraqesin rrezik
për pjesëmarrësit në trafik. Drita e përdorur si shenjë ndriçuese e trafikut, mund të jetë e
pandërprerë ose vezulluese. Shenjat ndriçuese janë: kahe-treguesit me xhama reflektues,
ose me materie reflektuese, elementet metalike të pajisura me materie reflektuese, shtyllat
ndriçuese etj. Për rregullimin e trafikut, shenjat ndriçuese jepen me drita të ngjyrës së kuqe,
të verdhë dhe të gjelbër. Dritat janë vendosur në boshtin vertikal, njëra nën tjetrën: e kuqja
lartë, e verdha në mes, dhe e gjelbëruar poshtë. Drita e gjelbër, mund të ketë formë rrethi
dhe formë të shigjetës së vënë në rreth. Nëse drita e gjelbër ka formë të shigjetës, mjeti
mund të lëvizë vetëm në drejtimin që e tregon kjo shigjetë.

Figura 19. Shenjat plotësuese.
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3.4.9 Mirëmbajtja e rrugëve

Krahas rritjes së ritmit të rrugëve të reja, duhet të rritet edhe kujdesi për mirëmbajtjen e
këtij rrjeti rrugorë, sepse rrugët si të gjitha ndërtimet e tjera në vijim të kohës nën veprimin
e të gjithë faktorëve të shfrytëzimit do të dëmtohen, degradohen, e mund të dalin jashtë
përdorimit, duke na sjellë kështu një humbje të konsiderueshme. Për të realizuar shërbimin
dhe mirëmbajtjen e tyre duhen:
▪

Krijimi i fondeve

▪

Plane të gatshme

▪

Faktorin kohë

Një analizë e bërë më herët në bankën botërore (BB) në 85 vende të ndryshme në zhvillim, në 28
prej tyre kanë rezultuar se:

•

Nga mos realizimi i mirëmbajtjes, është shkaktuar në ekonomin e këtyre
vendeve një dëm ekonomik mjaft i lartë i cili në total kap shifrat 45 miliard
dollarë, ku përmes një mirëmbajtje të rregullt për ti siguruar efekt të plotë,
këto rrugë do të duheshin të shpenzonin vetëm 12 miliard dollarë .

•

Mos mirëmbajtja e rrjetit rrugorë, rrit kostot e transportit në një shkallë
shumë më të lartë se sa shpenzimet e kryera për të.

•

1 dollarë i kërkuar, por i mos realizuar në punimet e mirëmbajtjes së rrugëve,
rrit kostot e shpenzimeve operative për çdo automjet që do të lëvizë në këtë
rrugë 2-3 dollarë.

Mungesa e investimeve për mirëmbajtje të rrjetit rrugorë reflektohet ne mos realizimin e
punimeve të mirëmbajtjes, pastaj shkakton rritje të kohëve të udhëtimeve, por edhe një
rritje drastike të kostove që kërkohen për mirëmbajtje të rrugëve nëse do të kalohet në një
shkallë degradimi të më tejshme të tyre.
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3.5 Shkaqet e dëmtimit të infrastrukturës rrugore

Në shumë vende të ndryshme të botës buxhetet e parashikuara për punimet e mirëmbajtjes,
nuk parallogariten me metodat bashkëkohore dhe si rrjedhojë shpesh rezultojnë të pa
mjaftueshme, duke mos realizuar volumet e nevojshme të punimeve dhe shpesh shtyrje
edhe në kohë të punimeve të kërkuara.
Për efekt të rritjes të pa kontrolluara të parkut të automjeteve, në të gjitha vendet e botës,
kemi një rritje shumë të shpejtë të trafikut në krahasim me rritjet e pritshme të tij mbi bazën
e të cilit, janë marrë standardet përkatëse të elementeve konstruktive të rrugëve.
Tendenca e sotme e industrisë së prodhimit të automjeteve, shkojnë drejt rritjes së
ngarkesës në akse për mjetet e transportit të mallrave, fakt ky që shoqërohet me një
degradim shumë më të shpejtë të rrugëve.
Praktika tregon se në shumë vende të ndryshme në 10-15 vitet e para të përdorimit të
rrugëve të reja, të asfaltuara nuk i kushtohet vëmendja e duhur e punimeve të mirëmbajtjes.
Me dëmtimet e infrastrukturës rrugore, rritet kostoja e udhëtimeve, megjithatë kjo gjendje
vazhdon të qetësohet, dhe kostot e udhëtimit të rriten në vazhdimësi përderisa përdoruesit
nuk ndërgjegjësohen për të bërë presion tek administratat përgjegjëse për mirëmbajtjen e
rrugëve e cila nuk e ndien drejtpërsëdrejti efektin e rritjes të këtyre kostove.
Shumë qeveri të vendeve në zhvillim, janë më shumë të interesuar të sigurojnë hua dhe
donacione për ndërtimin e rrugëve të reja dhe nuk preokupohen për të siguruar fondet e
nevojshme për mirëmbajtje të këtyre rrugëve.

3.5.1 Klasifikimi i rrugëve sipas gjendjes

Rrugët sipas gjendjes së tyre i ndajmë në:
•

Rrugë shumë të mira

•

Të mira

•

Të pranueshme
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•

Të dobëta

•

Shumë të dobëta

Rrugët shumë të mira - janë shumë stabile, nuk kanë krisje, nuk kanë çarje, gropëza apo
edhe deformime. Kanë cilësi të shkëlqyera për udhëtim. Nuk ka nevojë për asnjë
përmirësim të kësaj rruge në këtë kohë.
Rrugë të mira - janë të gjitha ato rrugë të cilat janë stabile, ka krisje ose çarje të vogla , në
përgjithësi shumë të holla, si qime flokësh të vështira për tu dalluar, gropa të vogla, dhe
mund të vërehen edhe disa deformime të vogla. Kushte shumë të mira udhëtimi , gjurmët e
thellimit të rrotave mund të jenë të pranishme por janë më të vogla se kufiri i lejuar.
Rrugë të pranueshme - në përgjithësi janë stabile, qfaqje të dukshme të zonave të vogla, me
dobësime strukturore , krisjet dhe çarjet dallohen shum më lehtë , ka gropëzime të vogla
por jo edhe shumë të shpeshta. Deformimet vërehen më shumë dhe dallohen më lehtë,
kushtet e udhëtimit mundë të konsiderohen të mira.
Rrugë të dobëta - janë sipërfaqe të pa stabilizuara, vërehen lehtë, dëmtime strukturale,
gjurmë qarjesh të mëdha, gropa të shumta dhe të thelluara, deformimet janë shumë të
dallueshme. Kushtet e udhëtimit shkojnë nga më të pranueshme në të dobëta.
Rrugët shumë të dobëta - sipërfaqja e kësaj rruge është në mënyrë ekstreme e deformuar,
shumë zona janë të pa stabilizuara, shumica e seksioneve shfaqin mangësinë të theksuar
strukturore. Kualiteti i udhëtimit në këtë rrugë është shumë i ulët.

3.5.2 Kostot e mirëmbajtjes

Kostot e mirëmbajtjes së rrugës zakonisht ndryshojnë , në bazë të llojit të sipërfaqes së
rrugës , dendësia dhe lloji i trafikut që do të lëvizë mbi superstrukturë, Kapaciteti bartës i
shtresës bazë , kushtet rajonale dhe klimatike si dhe afati kohorë , në të cilën do të shërbej
rruga . Sidoqoftë , në bazë të këtyre dallimeve , nuk mundë të jepen rezultate përfundimtare
në lidhje me kostot e mirëmbajtjes së rrugëve. Kostoja e mirëmbajtjes përfshin të gjitha
dëmtimet dhe riparimet e sipërfaqes së rrugës, e cila është ndikuar nga dendësia e trafikut ,
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duke marrë parasysh klimën dhe kushtet mjedisore të rajonit . Kostoja e mirëmbajtjes së një
rruge varet nga shumë faktorë të ndryshëm . Prandaj nuk është e mundur të parashikojmë
ose të flasim për një kosto të saktë të mirëmbajtjes së rrugëve. Në përgjithësi , kostot e
mirëmbajtjes së sipërfaqeve bituminoze të nxehta , të ndërtuara për një jetëgjatësi deri 20
vjeçare , dhe të veshjeve sipërfaqësore të ndërtuara me një jetëgjatësi 10 vjeçare , rriten në
përpjesëtim me jetëgjatësinë e shërbimit të rrugës. Përveç mirëmbajtjes normale,
deformimet që krijohen në pjesë të caktuara të sipërfaqeve bituminoze të nxehta , duhet të
riparohen në fund të çdo sezoni dimërorë.
Pas 5 viteve të para të ndërtimit, mundë të ketë nevojë për riparime të vogla, si dhe shtresa
të reja sipërfaqësore.
10 vite pas ndërtimit të rrugës, me gjasë të madhe mund të ketë nevojë për renovim dhe
forcim të sipërfaqes së rrugës.
15 vite pas ndërtimit, renovimi i tërësishëm i shtresës sipërfaqësore të rrugës bëhet i
domosdoshëm.
20 vite pas ndërtimit ,të superstrukturës së gjerë, ajo do të arrijë në fundin e jetëgjatësisë së
saj. Prandaj duhet të forcohet me një superstrukturë të re.
Përveq këtyre, mund të ketë nevojë për riparim ose renovim të shtresave themelore ose
bazamentit që gjenden nën sipërfaqen e superstrukturës. Nga ana tjetër, dëmtimi i veshjeve
sipërfaqësore dhe nevoja e mirëmbajtjes së rregullt të tyre, fillon që nga viti i parë i
ndërtimit të rrugës. Aktualisht, Kosova nuk ka një strategji të përgjithshme të menaxhimit
dhe mirëmbajtjes së shtresës së sipërme.
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Tabela 1. Kosto e mirëmbajtjes së autostradave (KGM 2008).
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Tabela 2. Riparimi i gjurmëve të gomave dhe llogaritja e shpenzimeve në shtresat e gjera
të sipërme ( qmimet e njësisë KGM).

Tabela 3. Faktori i trafikut.
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Tabela 4. Zona e dëmtimit lokal.

Tabela 5. Faktori i materialeve.
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Tabela 6. Faktori i shtresës së superstrukturës.

3.5.3 Auditimi i sigurisë rrugore

Një auditim i sigurisë rrugore është një ekzaminim formal i një projekti ekzistues apo të
ardhshëm rruge ose trafiku, ku një ekip i pavarur dhe i kualifikuar raporton mbi aksidentet e
mundshme të projektit dhe gjendjen e sigurisë (AUSTROADS 2002).
Auditimi i sigurisë rrugore është një proçes i parandalimit të aksidenteve dhe bazohet në
metoden që ''parandalimi është më i mirë se kurimi''. Kjo metodë është shumë efektive
përsa i përket kostos. Një ekip i aftë auditimi mundë të identifikoj dhe eliminoj një element
pasigurie në një projekt rruge, riparimi i të cilit mund të kushtonte shumë më tepër pasi të
ketë ndërtuar rruga. Me fjalë të tjera, një auditim i sigurisë rrugore mund të eliminoj një
problem sigurie ndërsa është ende një vijë lapsi mbi një letër se sa të pritet për ndërtimin e
projektit dhe shfaqjen e aksidenteve si dhe instalimin e masave mbrojtëse të kushtueshme.
Brenda inxhinierisë së sigurisë rrugore , ndodhen dy procese madhore - njëri është proaktiv,
dhe synon të parandaloj aksidentet, ndërsa që tjetri është reaktiv dhe synon të zvoglojë
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numrin e aksidenteve në një objekt. Procesi i i auditimit të sigurisë rrugore është proaktiv ai identifikon problemet e sigurisë para ndërtimit të një rruge. Rishikimet e pikave të nxehta
të aksidenteve, në anën tjetër, aplikojnë aftësi të ngjashme teknike por në një mënyrë
reaktive. Ky proces përdor të dhënat e aksidenteve dhe aftësitë teknike për të ulur pikat e
nxehta të aksidenteve.

Tabela 7. Auditimi i sigurisë rrugore dhe kontributi i pikave të nxehta tek siguria rrugore.

Auditimi i sigurisë rrugore:
•

Është një proces formal dhe jo një kontroll informal

•

Merret vetëm me çështjet e sigurisë rrugore

•

Kryhet nga persona të pavarur nga projekti i rrugës

•

Kryhet nga persona me përvojën dhe trajnimin e duhur

Auditimi i sigurisë rrugore nuk është:
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•

Një kontroll i përputhshmërisë me standardet

•

Një studim i pikave të nxehta të aksidenteve

•

Një ri-projektim i një projekti

•

Një term i përdorur për të përshkruar kontrollet, inspektimet ose konsultimet
joformale

Një auditim mund të kryhet edhe mbi një rrugë ekzistuese - në këtë rast ai quhet një
rishikim i sigurisë rrugore. Një rishikim i sigurisë rrugore lejon identifikimin e rreziqeve në
rrugët ekzistuese para se të çojnë në aksidente, Rishikimet e sigurisë rrugore janë
veçanërisht të dobishme në vendet ku nuk disponohen të dhëna të besueshme dhe të sakta
mbi aksidentet dhe atje ku ka nevojë për lëvrim të fondeve të kufizuara për riparime në
mënyrë efiçiente. Normalisht çdo punë që do të rezultojë nga rishikimi i sigurisë rrugore do
të kushtojë pasi (ndryshe nga një auditim i sigurisë rrugore në një fazë projektimi) duhet
alteruar mjedisi i rrugës në fjalë. Disa probleme sigurie të identifikuara nga rishikimi i
sigurisë rrugore mund të mos jenë të kushtueshëm (psh. zëvendësimi i një shenjë të vjetër
në një të re), ndërkohë që disa të tjerë mund të kushtojnë shumë (psh. ri-drejtimi i një rruge
pranë një kryqëzimi për të përmirësuar distancat e pamjes për mjetet që hyjnë). Në
përgjithësi, rishikimet e sigurisë rrugore janë më pak efiçient se auditimet e sigurisë rrugore
përsa i përket kostos, por që të dyja vlejnë shumë. Për të qenë efiçient , një auditim duhet të
kryhet nga profesionistë të cilët kanë përvojën dhe trajnimin e duhur dhe që janë të pavarur
nga projektimi. Në rastin e kryerjes së një auditimi për sigurinë rrugore, projektuesi /
menaxheri i projektit i rrugës së re është përgjegjës për projektin / projektimin . Ekipi i
auditimit nuk merr përsipër përgjegjësi për projektin . Ekipi prezanton kontributin e
sigurisë rrugore dhe asiston menaxherin e projektit për zvogëlimin e riskut të përdorimit të
rrugës së re me aq sa është e mundur. Klienti dhe menaxheri i projektit / projektuesi mbeten
përgjegjës për të gjithë vendimet e projektit .
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Tabela 8. Hapat parësorë në procesin e auditimit të sigurisë rrugore.

3.5.4 Nga kush duhet të kryhet auditimi

Auditimi i sigurisë rrugore duhet të kryhet vetë nga një ekip i personash me përvojën e
mjaftueshme në fushat e inxhinierisë së sigurisë rrugore , rishikimit të problemeve,
inxhinierisë së trafikut dhe projektimit të rrugëve. Ekipi i auditimit ka ka epërsitë e
mëposhtme mbi një auditues të vetëm: përvojat e ndryshme të natarëve të ekipit, përpunimi
i ideve që mund të rezultojnë nga diskutimet, dhe madje thjeshtë të paturit më shumë
njohuri.
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Një auditues i vetëm i sigurisë rrugore , për të qenë i suksesshëm, duhet të ketë përvojë në
inxhinierinë e sigurisë rrugore dhe aftësinë e hetimit të aksidenteve si dhe teknikave
parandaluese.

Kjo përvojë duhet të jetë e lidhur me kuptimin e:
• Inxhinierisë dhe menaxhimit të trafikut
• Teknikat e projektimit dhe të ndërtimit të rrugëve, dhe
• Sjelljen e përdoruesve të rrugës.

Autoriteti rrugor mund të krijojë një tabelë të dhënash ku mban të regjistruar të gjithë
auditorët. Shumë vende kanë një sistem për regjistrimin e anëtarëve të ekipeve të auditimit
në bazë të katër kritereve që jepen më poshtë:
• Të kenë përfunduar një kurs trajnimi mbi auditimin e sigurisë rrugore
• Të kenë pesë vite përvojë në sigurinë rrugore
• Të kenë kryer të paktën pesë auditime, tre prej të cilave kanë qenë në fazën e
detajimit
• Të kenë përvojë të vazhdueshme në auditimet e sigurisë rrugore , të kryej të
paktën një auditim në vit.

Përgjegjësi i ekipit të auditimit duhet të plotësoj të pakten tre kriteret e para , ndërsa një
anëtar ekipi duhet të plotësoj të paktën dy kriteret e para.
Para fillimit të një auditimi, duhet të jetë e qartë se si do të trajtohen gjetjet dhe
rekomandimet. Gjithashtu, duhet të merren në konsideratë rekomandimet e sigurisë dhe të
zgjidhen shkëmbimet e pashmangshme me faktorët e tjerë (siç është kostoja, koha e
projektit ose kapaciteti i rrugës). Preferohet që menaxheri i projektit , ose një autoritet tjetër
i lartë brenda organizatës së projektimit ose klientit, ta bëjë këtë dhe të vendosë nëse
pranohet ose jo secili rekomandim.
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3.5.5 Përfitimet nga auditimet

Përfitimet nga auditimi i sigurisë rrugore përfshijnë:
• Rrugë të reja më të sigurta
• Reduktim i kostos së përjetshme të skemave rrugore
• Uljen e nevojës për modifikimin e skemave të reja pas ndërtimit të tyre
• Kuptim dhe dokumentim më të mirë të inxhinierisë së sigurisë rrugore , dhe
• Konsiderim më të dukshëm të nevojave të sigurisë për përdoruesit e rrugës me
aftësi të kufizuar.

3.5.6 Mbyllja – reflektimi ndaj njohurisë së fituar

Shpërndarja e njohurisë së fituar nga auditimi për përfitim më të gjerë nga inxhinierët e
sigurisë rrugore dhe projektuesve të trafikut.
Auditimet duhet të ndihmojnë për ndryshim, në mënyrë që përvoja e inxhinierisë së sigurisë
rrugore e aplikuar në një fazë mund të shërbej për projektimet e ardhshme.

Mundësitë për ndryshim përfshijnë :
•

Reflektimi brenda projektit

•

Reflektimi te projektet e tjera brenda së njëjtës zyre të projektimit. Garantimi i
qarkullimit dhe diskutimi brenda zyrës i raporteve të auditimit dhe atyre të
veprimeve korrigjuese. Trajtimi i problemeve që kanë të bëjnë me 'rishikim në
probleme të ngjashme' , 'standard kundrejt sigurisë', etj. Përfshirja e projektuesve në
ekipet e auditimit ( në projekte me të cilat nuk kanë lidhje).

•

Reflektimin e përgjithshëm tek profesioni i projektuesit. Përfshirja e pikave të
auditimit në seminaret profesionale
44

•

Reflektimi ndaj standardeve profesionale

•

Reflektim ndaj audituesve. Audituesit informohen rreth përgjigjes ndaj auditimit të
tyre.

Një auditim nuk është kontroll i përputhshmërisë me standardet, ai është një vlerësim i
nivelit të sigurisë së një projekti pas ndërtimit të tij dhe vënies në punë, ose një kontroll i
“përputhshmërisë me qëllimin e tij”. Përputhshmëria tenton të sjellë qëndrueshmëri të
trajtimit të përdoruesve të rrugës. Rekomandimet e audituesit duhet të vënë në dijeni
projektuesin në lidhje me këto situata, nëse kemi siguri të kompromentuar, dhe të kërkoje
aplikimin e standardeve dhe udhëzuesve përkatës. Por, siguria nuk vjen automatikisht nga
përputhja me standardet dhe udhëzimet.
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4. METODOLOGJIA

Ne shtjellimin e kesaj teme te punimit te diplomes eshte shfytezuar metoda e analizes
kerkimore dhe te hulimtimit .Burimet e informacioneve te shfytezuara per kete punime jane
marre nga literatura shkencore e profesorave te fakultetit tane si dhe literatura apo
informata te marra nga interneti.
Parimi kryesore per kete teme ka qene qe projekti duhet te ekzekutohet ne dersi deri te
detaji me i vogel ,duke filluar që nga faza e projektimit, e deri te elementet e sigurisë
rrugore. Elementet e sigurisë rrugore kanë një rëndësi të veqantë, ku si të tilla mundësojnë
që lëvizja e automjeteve të bëhet në mënyrë të sigurtë përgjatë kësaj rruge. Me vendosje të
një sinjalizimi të mirëfillt zvogëlohet edhe numri i aksidenteve në rrugë. Element tjetër i
sigurisë është edhe vendosja e shenjave të komunikacioni të cilat duhet të jenë të vendosura
në lartësinë e caktuar, si dhe dukshmëria e tyre të jetë e mjaftueshme në mënyrë që ngasësit
të kenë kohën e mjaftueshme për të reaguar në situata të caktuara.
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5. REZULTATET
5.1 Lokacioni
Rruga shtrihet në pjesën jugore të qytetit të Gjakovës dhe eshte vazhdimsi e rruges Bujar
Roka.
Kjo qarkore lidhe rrethrrotullimin ne fund te rruges Prizren-Gjakove (R107) me Uren e
Tabakes.

Figura 20. Lokacioni (Ortofoto)
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5.1.1 Informata të përgjithshme të rrugës

•

Kjo rruge ka nje gjatesi prej 2731m dhe perbehet prej 5 akseve te rruges

•

Kjo kontratë është financuar nga Komuna e Gjakovës dhe ku vlera e ksaj kontratës
ka qenë 3.580.435,49 euro ndersa punë kryes “Drini Company” sh.p.k. - Prizren, afati
për kryerjen e punimeve 24 muaj kurse projekti dhe mbikëqyrja nga kompania “AL
Engineering” sh.p.k.-Prishtinë.

•

Rruga ka nje gjersi prej 30.4 m dhe permban 4 korsi me gjersi 3.5m (2 në një
drejtim dhe 2 në tjetrin drejtim), pjesa për gjelbërim dhe shtegu i çiklistëve nga 2m
ndersa trotuari për këmbësorë me gjersi 3m, si dhe punimi i rrugëve lidhëse
(sekondare).

•

Ka pasur punë nëntokësore të rrjeteve të ndryshme si: kanalizim atmosferik, rrjetit
elektrik KEDS, PTK, IPKO, Fiberlink, etj.

•

Kjo rruge permban uren me gjatesi 30m,murin mbrojtes ne lumin Ernik, dy
rrethrrotullime si dhe nje udhekryqe

•

Shtresat e asfaltit në korsitë janë: BZH-22 me trashësi t=8cm dhe AB-11s me
trashësi t=4cm, ndërsa në shtegun për çiklista AB-16mm me trashësi t=7cm.
Trotuaret janë me kubëza betoni me trashësi t=6cm.

•

Sinjalizimi është Vertikal dhe Horizontal.

•

Ndriçimi publik do të jetë me trupa ndriçues në të dyja anët e shiritave të rrugës.
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Ne fillim eshte bere pastrimi i terrenit si dhe vendosja e shenjave te nevojshme per siguri
dhe paralajmrim te vendpunishtes.

5.1.2 Shënimi gjeodezik

Shënimi gjeodezik eshte njera nder hapat qe bene pjese ne punet pergaditore dhe ne kete
rruge shenimi i trases është kryer me GPS, ku janë përcjell dhe kontrolluar pikat ne secilin
pozicion te nevojshem te punes.

Figura 21. Shënimi gjeodezik.
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5.1.3 Gërmimi

Gërmimi i homusit dhe dheut te kategoris III-IV ne trup të rrugës ka qenë mesatarisht rreth
h=100cm , ndërsa pjesa e shtegut të çiklistëve dhe trotuareve ka qenë rreth h=50 cm pasi
qe ne te nuk ka pasur mbushje me zhavor 0-150.
Pas germimit eshte bere nivelizimi dhe ngjeshja e trases deri ne arritjen e modulit te
shafitjes Mv >40 MPa

Figura 22.Gërmimi.

Figura 23. Gërmimi.
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5.1.4 Mbushje

Varesisht prej terrenit ne disa profile ka pasur edhe mbushje.
Mbushjet jane punuar cdo 30 cm me gure rrethanor e me pas jane ngjeshur me rul cilindrik
deri ne arritjen e modulit te shafitjes Mv >40 Mpa

Figura 24. Mbushje dhe ngjeshje

Figura 25. Mbushje
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5.1.5 Shtrirja e gjeotekstilit

Pas ngjeshjes se nenbazes me rul cilindrik eshte bere vendosja e gjeotekstilit 400 gr/m² (me
normativa Evropiane) , pailimi i gjeotekstilit eshte bere 30 cm njera mbi tjetren e me pas
është bërë shtrirja e rërës mbi gjeotekstil në trashësi t=5cm për mbrojtjen e tij nga shtresat e
zhavorit qe vin pas gjeotekstilit.

Figura 26. Shtrirja e gjeotekstilit.

Figura 27. Shtrirja e gjeotekstilit.
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5.1.6 Punimi i pusetave elektrike

Pusetat në këtë rrugë janë punuar nga beton-armeja sipas dimensioneve 2.0 x 2.0 x 2.0m ku
gjate kallupimit jane len hapsire per dy gypa fi160 dhe nje gyp fi63 e me pas eshte bere
betonimi me marken C25 e me pas jan futur gypat per shperndarjen e rrjeteve te ndryshme.

Figura 28. Puseta elektrike .

Figura 29. Detali i pusetes elektrike.
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5.1.7 Punimi i kanalizimit atmosferik

Largimi i ujërave kulluese eshte bere përmes gypave të llojit SN8 të vendosur neper rrjetin
e kanalizimit atmosferik me puseta kontrolluese.
Kanalizimi atmosferik është i vendosur në pjesen e gjelbrimit, i gjithë sistemi i rrjetit te
largimit të ujërave atmosferik i ka 4 shkarkime, shkarkimet derdhen ne lumin Llukafc me
diameter te gypit OD 500mm
Në ketë rrjet te kanalizimit atmosferik eshte perdorur gypi SN8, me diameter e nëvojshëm :
OD 250mm, OD 315mm, OD 400mm, OD 500mm

Figura 30. Punimi i kanalit atmosferik

Figura 31. Punimi i kanalit atmosferik
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5.1.8 Shtresat e zhavorrit

Pas mbulimit te gjeotekstilit me rer te imet me trashesi t=5cm eshte punuar me zhavor 0/150 me trashesi t=40cm dhe eshte bere ngjeshja e tije deri ne modulin e shafitjes Mv >60
MPa.
Me pas eshte vazhduar me Zhavor 0/63 me t=25 cm (Mv >90 Mpa) dhe ne fund me 0/31
me trashesi t=15 cm (Mv >90 Mpa) ku pas çdo shtrese janë bërë testet e ngjeshmërisë sipas
kërkesave të dhëna në projekt.

Figura 32. Shtresat e zhavorit 0/150.

Figura 33. Shtresa finale e zhavorit.
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5.1.9 Gurët skajorë

Gurët skajorë prej betoni janë punuar me llaq çimentoje, gurët skajorë që janë përdorur në
këtë rrugë kanë qenë nga dy lloje: 18x24x100cm (në rrugë) dhe 8x20x100cm (në trotuare)
te klases C30/37.

Figura 34. Punimi i gurëve skajorë.

Figura 35. Punimi i gurëve skajorë.
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5.2 Shtegu i çiklistëve dhe trotuaret

Shtegu i çiklistëve është punuar nga asfalti AB-16mm me trashësi t=7cm, ndërsa trotuaret
janë punuar me kubëza betoni me trashësi t=6cm.

Figura 36. Ngjeshja e trotuarit.

Figura 37. Punimi i kubzave.

Figura 38. Detal i shtegut te ciklistave dhe trotuarit
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5.2.1 Asfaltimi i shtresave
Pas ngjeshmërisë së shtresave si dhe rezultateve të pranueshme pas testimit, atëherë mund
të fillojmë me shtresat e asfaltimit.
Shtresa e pare me asfalt BA 0/22 mm me trashesi t=8cm ndersa shtresa e dyte me asfalt AB
11-S mm me trashesi t=4cm (me zhavor nga guri eroptiv dhe bitumeni i polimerizuar).

Figura 39. Punimi i shtresave te asfaltit

Figura 40. Punimi i shtresave te asfaltit
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5.2.2 Punimi i sinjalizimit horizontal dhe vertikal

Pas asfaltimit të rrugës bëhet edhe punimi i shenjave horizontale dhe vertikale.

Figura 41. Sinjalizimi ne te gjithe rrugen.

Figura 42. Rrethi 2

Figura 43. Rrethi 1
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Figura 44. Sinjalizimi ne udhekryq.
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5.2.3 Metoda e Ekzekutimit
Shenjat e rrugëve duhet të punohen sipas instruksioneve të prodhuesit të materialeve të
përdorura për punët e tilla.

Në princip, shenjat përgjatë rrugës duhet të punohen përmes makinave adekuate. Shënimi
manual (në raste speciale) duhet të aprovohet nga inxhinieri mbikëqyrës.
Në princip, me shnjat e holla të rrugëve duhet të merren parasyshë siç vijon:
-

Viskozitetit punues në kohën e përdorimit,

-

Shkalla e tëhollësimit,

-

Trashësia e kërkuara e shtresës së lagët dhe të tharë,

-

Sasia mesatare e ngjyrës e përdorur për 1 m2 të shenjave të rrugës,

-

Koha e ngurtësimit deri në momentin kur rruga ëshët e gatshme për përdorim,

-

Kushtet atmosferike gjatë ekzekutimit të punëve,

-

Metoda dhe kushtet për prëgaditjen e sipërfaqes së trasës së rrugës para fillimit të
vendosjes së shenjave të rrugës,

Shenjat e rrugëve (me përjashtim të shenjave reflective të trafikut) nuk duhet të dalin jashta
sipërfaqës së trasës së rrugës më tepër se 3 mm, për shkak të evitimit të pengesave për
drenimin e ujit. Sipas kësaj caktohet kufiri I trashësisë së shenjave të rrugëve (folieve dhe të
masave plastike).
Shenjat reflektuese të trafikut mund të përfshihen në sipërfaqen e shtresës përfundimtare (të
përkohshme, në princip) ose në pjesët më të ulëta të lëna adekuate (të përhershme). Ato
duhet të jenë të lyera në mënyrë adekuate në pjesën e përfundme. Ato nuk duhet të
shkaktojnë disnivel me trasën e rrugës për më tepër se 15 mm.

Në princip, shenjat e komunikacionit janë të bardha, përveq për
-

shenjave të rrugës në sipërfaqet ku nuk lejohet parkingu.

-

Vijat skajore,
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-

Shiritet e autobusëve dhe të taxi-ve,

-

Shenjat në sipërfaqet për përdorim të posaçëm (p.sh. vend ndalimet e autobusëve vendet
e rezervuara për taxi, etj)

Shenjat e rrugëve duhet të jenë unioforme, me formë adekuate dhe duhet të sigurojnë këto
cilësi të kërkuara:
-

qëndrueshmërinë,

-

vrazhdësinë e caktuar,

-

dukshmërinë gjatë ditës,

-

dukshmërinë gjatë natës,

-

kohën e tharjes, dhe

trashësinë e shtresës së tharë të materialit.
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6. KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET

Nje Element i rëndësishëm

që rekomadohet të bëhet është edhe auditimi i rrugëve.

Auditimi bëhet pasi të përfundohet projekti, në mënyrë që të sigurohemi që nuk kemi
ndonjë lëshim nga ana e projektuesit, dhe në këtë mënyrë mund të bëjmë evitimin e ndonjë
gabimi të mundshëm. Auditimi është një parametër me anë të të cilit vlerësojmë se a mund
të fillojn punimet.
Gjate ketij punimi arrijm ne konkluzion qe se pari faza e projektimit duhet te kryhet me
profesionalizmin me te madhe dhe pas saj punet te kryhen me korrektesi dhe materialet qe
perdoren gjate ekzekutimit te projektit te jen sipas standardeve.
Mbas gjithe kesaj pune i mbetet vetem faktorit njeri te ket vemendje ne rruge dhe policia te
bejne detyren e tyre ne raste te neglizhimit te ligjit.

6.1 Përfundimi

Në bazë të hulumtimeve të kryera mund të vijmë në përfundim se: Nuk është e
mjaftueshme që të bëhet vetëm ndërtimi i rrugës, pa u kompletuar në tërësi, ashtu si është e
paraparë në projekt. Në vendin tonë shohim shumë rrugë të cilat nuk kanë sinjalizim fare,
dhe si të tilla bëhen shumë të rrezikshme për ngasësit, ku jo rrallë herë ndodhin edhe
aksidente,

e

që

disa

prej

tyre

fatkeqësisht

përfundojnë

edhe

me

fatalitet.

Problem tjetër është ndërtimi i rrugëve, veçmas përgjatë zonave rurale, ku fatkeqësisht
gjerësia e këtyre rrugëve është më e vogël, duke mos rrspektuar kodet apo normat e
ndërtimit. Në raste të tilla, projekte të tilla, vetëm sa e rrisin rrezikshmërinë gjatë zhvillimit
të komunikacionit në atë rrugë.
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